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ABSTRAKT
Arritjes së pavarsisë së Kosovës më 17 shkurt 2008, i kanë paraprirë procese, sfida nga më
të ndryshmet.
Ky punim diplome përmban një përmbledhje, kronologji dhe analizë të proceseve të cilat
kanë përshkuar Kosovën ndër vite, duke vënë në fokus një ndër bartësit apo njërin ndër
elementet kryesore të cilat i kanë paraprirë këtyre proceseve në raste të shumta,
respektivisht partive politike.
Gjeopolitika e kohës dhe historiografia kanë dëshmuar që, Kosova është njohur përherë si
pikë neuralgjike në të cilën janë ndërthurur interesa të shumta qofshin ato rajonale,
evropiane por edhe më gjerë. Por, kjo padyshim që ka sjellur edhe konflikte të
vazhdueshme për popullin tonë. Kosova, konkretisht populli kosovar ka qenë me vite të
tëra në represion. Ishte koha e ish Jugosllavisë, e pastaj represioni enorm nga Serbia ato të
cilat ndikuan që Kosova të mos ndihej asnjëherë e sigurt dhe përherë e ballafaqur me
rrezikun. Konliktet ndër vite, krizat, mosmarrëveshjet ҫuan Kosovën e viteve 98 - 99 në një
luftë të dhimbshme. Por, ishte Konferenca e Rambujesë e më pas marëveshja e Parisit, të
cilat futën Kosovën drejt një zgjidhje të re që u kurorëzua me intervenimin e NATO-së e
me përfundimin e luftës. Një vitë më vonë u arrit edhe krijimi i institucioneve të para të
pasluftës. Periudha e pas luftës do përbënte një sakrificë plus për Kosovën dhe institucionet
e saj. Do ishte periudhë e vështirë, dhe që do kërkonte shumë mençuri, intelekt e diplomaci
me qëllim të përgaditjes së një terreni të sigurtë të sendërtimit të idealeve të gjeneratave të
shumta, e sidomos idealin për të cilin kishin luftuar e kishin dhënë jetën shumë njerëz, atë
të të bërit Kosovën shtet të pavarur e demokratik.
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HYRJE

Në këtë kapitull do të paraqitet një pamje e përgjithshme në pika të shkurta për punimin
dhe qëllimin per te cilin edhe eshte ngritur fillimisht ky punim.
Kosova ashtu sikurse të gjitha njësitë konstituive të ish-federatës jugosllave pas
shkatërrimit të saj të dhunshëm në fillim të viteve të 90-ta të shekullit të kaluar, filloi
përpjekjet e saj për konsolidimin e një shteti të pavarur e demokratik. Konflikti i Kosovës
filloi shumë më herët se sa konfliktet e vendeve të tjera të ish Jugosllavisë dhe qartazi edhe
përfundoi më vonë. Mund të thuhet lirshëm se “konflikti” ishte karakteristikë e Kosovës, të
paktën prej vitev 1981 deri në vitin 1999 ky konflikti tanimë ishte shëndërruar në luftë.
Intelektualët shqiptarё të kohës të gjendur përballë situatave ekstreme të ekzistencës së
kombit shqiptar vendosën të veprojnë, duke organizuar institucione paralele shtetërore,
procese kulturore-arsimore në kushte të mjerueshme, me promovimin e rezistencës
paqësore dhe luftimin e propagandës serbo-sllave, e cila mundohej pandërprerë ti paraqiste
shqiptarët si: seperatist, ekstremist, fundamentalist dhe terrorist në qendrat botërore, si dhe
me organizimin e mijëra protestave dhe demonstratave gjithëpopullore , të cilat jo rrallë
herë u shtypën me dhunë dhe përfunduan me gjak. Viti 1981, viti i cili do shënonte pikën
kyҫe të një periudhe të re për shqiptarët, të ndarjes politike nga krijesa artificiale e
ashtuquajtur Jugosllavi. Rënia e diktaturave komuniste dhe dalja në skenë e sistemit
shumëpartiak apo i njohur si pluraizmi, si dhe shthurja e Jugosllavisë do krijonte mundësi
për Kosovën të angazhohet jo vetëm për autonomi, por tani më edhe për pavarësi të plotë.
Konferencat për ish Jugosllavinë, sidomos ajo e Dejtonit, Hagës, Londrës dhe paraqitja
publike e UÇK, Konferenca e Rambujes, ndërhyrja e trupave të NATO-së, e pastaj
zhvillimet e pasluftës u bënë pjesë e një procesi të përbërë të shtet-ndërtimit të Kosovës.
Një rol domethënës në përjetimet e procesve të Kosovës ndër vite, kanë luajtur partitë e
formuar para dhe pas luftës së Kosovës. Proceseve dhe viteve të ndryshme Kosova është të
themi “pasuruar” me parti të ndryshme duke ofruar kështu edhe programe të ndryshme,
ndonjëherë të kuptueshme e të qasshme e ndonjëherë jo, por, sipas mendimit tim e gjithë ka
ardhur si pasojë e asaj që, vendet e Ballkanit kanë kaluar nëpërmjet një tranzicioni
demokratik të trazuar dhe shumë të dhunshëm.
1

2

SHQYRTIMI I LITERATURЁS

Ky kapitull është i ndarë në disa pjesë të cilat do na ndihmojnë të krijojmë kuadrin teorik të
të gjithë punimit në mënyrë të qartë dhe logjike. Poashtu, kemi shqyrtuar një numër të
konsiderueshëm të literatures, e cila na ka ndihmuar të kemi një vizion më të qartë të
rrjedhojës së ngjarjeve historike dhe atyre të tashme. Kemi përfshirë një sërë defininimesh,
kuptimesh, analiza, shkrime e debate të ndryshme të zhvilluara dhe të trajtuara në këtë
punim.
2.1

Kosova në periudha të ndryshme kohore

2.1.1 Komunizmi në Kosovë dhe fillimi i shpërfaqjes së idesë së pluralizmit
Si pasojë e gjendjes së veçantë të Kosovës para vitit 1968, kanë ekzistuar dy forca kryesore
politike-sociale brenda shoqërisë kosovare. E para, Lidhja Institucionale e Komunistëve të
Kosovës, një degë kjo e Lidhjes së Komunistëve të Jugosllavisë dhe e dyta, lëvizja e
grupeve të ndaluara të mbështetësve të regjimit të Enver Hoxhës në Shqipëri, e cila kishte
prirje marksiste-leniniste. Duke pasur parasysh përmirësim të konsiderueshëm të gjendjes
së shqiptarëve të Kosovës nga viti 1968 deri të paktën në vitin 1981, tendenca kryesore
politike ka qenë përfitimi nga mundësitë që papritmas ishin shfaqur para kosovarëve.
(Iniciativa Kosovare per Stabiltet, 2011, f.14). Këtu, arritja më e madhe ishte miratimi i
Kushtetutës në vitin 1974. Kjo gjendje përfaqësonte një tipar që e dallon përvojën e
mëtejshme të Kosovës nga ajo e të gjitha vendeve të tjera që kishin dalë nga blloku
komunist. Ndërsa në vendet e tjera ish-komuniste lufta politike gjatë periudhës pas vitit
1968 ishte në mes të komunistëve që ishin në pushtet dhe opozitës liberale dhe të çliruar që
ishte përhapur në gjithë shoqërinë. Perderisa në Kosovë, lufta vazhdoi në mes të
komunistëve të Lidhjes së Komunistëve, të cilët ishin në pushtet dhe kishin ndërmarrë hapa
të rëndësishëm drejt liberalizimit, dhe komunistët e tipit stalinist të cilët ishin të frymëzuar
nga Shqipëria e Enver Hoxhës. Për më tepër, kjo ideologji ekstreme e majtë ishte në një
masë të madhe e shprehur si patriotizëm. Pas demonstratave të mëdha të vitit 1981,
përparimi i Kosovës në kuadër të Jugosllavisë filloi të zvogëlohet, si pasojë e politikave
gjithnjë e më armiqësore që po imponoheshin nga Serbia. Ky progres ka vazhduar për një
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kohë nga inercia, por shumë shpejt ai u përmbys. (Bajrami, 2011, f.34). Duke pasur
parasysh se Lidhja e Komunistëve të Kosovës dhe besueshmëria e saj në shoqërinë
kosovare varej në një masë të madhe në këtë progres, rënia e saj i dha një mundësi të mirë
grupeve marksiste-leniniste të përpiqen për të marrë mbi vete ndikimin shoqëror për çfarë
kishin një dëshirë të zjarrtë. Kjo është ajo që ata bënë, dhe ndikimi i tyre mbi qëndrimet e
shqiptarëve të Kosovës filloi të rritet. Reagimi i shqiptarëve të Kosovës drejt rritjes së
politikave agresive të aplikuara nga Serbia ishte një gatishmëri në rritje për të pranuar
qëndrimet agresive ndaj Serbisë dhe Jugosllavisë. Lidhja e Komunistëve të Kosovës po e
kuptonte se çfarë po ndodhte, dhe mund të ketë pasur përpjekje nga ana e tyre me qëllim të
ndikimit për një zhvillim më të mirë, por ishte nën zgjedhën e Lidhjes së Komunistëve e
Jugosllavisë, dhe në veçanti, të Serbisë, e cila nuk ishte e gatshme të pranonte asnjë gjë më
pak, pos dorëzimit të plotë të Kosovës para kërkesave të saj. Menjëherë pas shfaqjes së
Memorandumit të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Millosheviqi mori
pushtetin dhe kjo ngjarje u përcoll me trazira në Mal të Zi dhe Vojvodinë, ku Millosheqi
mori kontroll mbi regjimet e sapoformuara dhe të vogla. Pas kësaj erdhën ndryshimet e
dhunshme me Kushtetutën e vitit 1974 në Kosovë, dhe me këtë, edhe premtimet e
Millosheviqit si dhe kundërshtimet e Memorandumit në lidhje me Kosovën de fakto u
përmbushën. Si pasojë e tërë këtyre ngjarjeve, lidhjet që po i mbanin njësitë federale të
Jugosllavisë të bashkuara, tanimë ishin shkatërruar në masë serioze, dhe, në anën tjetër,
koha nuk ishte e duhura. Pikërisht në kohën kur njësitë e përmendura federale iu nënshtruan
kontrollit të Lidhjes së Komunisteve të Serbisë, e cila tashmë po udhëhiqej nga ana e
Millosheviqit, Komunizmi filloi të shembet nëpër tërë Evropën Qendrore dhe atë Lindore.
Dhe ky moment i ri u shfrytëzua në mënyrë të përsosur nga shqiptarët e Kosovës. Lidhja e
Komunistëve të Kosovës u shpërbë brenda një periudhe shumë të shkurtër kohore – në më
pak se një javë. Dhe kjo u pasua gjithashtu me diskreditim të plotë të grupeve marksisteleniniste, ndikimi i të cilave gjatë viteve 1980 ta po rritej në mënyrë të vazhdueshme
(Stavileci, 200, f.220). Prandaj, në vitin 1989, këto grupe u tërhoqën në errësirë, dhe për
këtë gjë merita i takon dy faktorëve të mëdhenj. Së pari, hapja në mënyrë graduale e
Shqipërisë Komuniste për të parë mjerimin e “parajsës” së regjimit stalinist të Enver
Hoxhës. Dhe, e dyta, ngjarjet e mëdha që po ndodhnin në tërë ish vendet komuniste të
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Evropës po i tregonin haptazi të gjithë shqiptarëve të Kosovës rrugën që Evropa kishte
zgjedhur. (Boriҫi, 2008, f.214). Si rrjedhojë e kësaj, në fund të vitit 1989, Lidhja
Demokratike e Kosovës (LDK) u shfaq si partia e parë politike jo-komuniste në Kosovë pas
Luftës së Dytë Botërore e për të cilën do flasim më gjerësisht në kapitujt në vijim.
Megjithatë, edhe shfaqja e LDK-së krijoi një gjendje që dallonte nga ajo e ish vendeve
komuniste. Në këto vende tjera, kur ish partitë e tyre komuniste ishin larguar nga pushteti,
ata kaluan në opozitë. Në Kosovë, të dy llojet e komunistëve në dispozicion u zhdukën
përnjëherësh. Në thelb, në Kosovë, viti 1989 nuk shënoi kalimin nga sistemi një-partiak në
një sistem shumë-partiak, por, përkundrazi, kalimin nga sistemi i majtë komunist një
partiak në një sistem një-partiak të djathtë. Në të vërtetë, pas vitit 1989 krijimi i partive të
reja politike ka qenë i lejuar, dhe ka pasur shumë që janë shfaqur gjatë kësaj periudhe
kohore, megjithatë, në të dy zgjedhjet e organizuara në Kosovë gjatë viteve 1990, të gjitha
këto parti të tjera së bashku nuk ka arritur të marrin më shumë se 3% të votave, në një
situatë kur LDK-ja rregullisht po fitonte rreth 97-98% të tyre. LDK-ja paraqiste një
kundërshtim ndaj regjimit të Millosheviqit dhe Serbisë – për sa i përket marrëdhënieve të
brendshme në mes të Shqipërisë së Kosovës, marrëdhënia pozitë/ opozitë nuk ka qenë ende
e artikuluar, duke pasur parasysh faktin se nën tiraninë e regjimit të Millosheviqit të gjithë
shqiptarët e Kosovës u bënë një. Madje një veçanti dalluese për Kosovën ka qenë fakti se
teksa në vendet e tjera ish komuniste shembja e komunizmit shënoi një triumf të shoqërisë
civile, në Kosovë shoqëria civile filloi të zhvillohet pikërisht pas zhdukjes së komunizmit.
2.1.2 Kosova pas shpërbërjes së RSFJ – së
Me rënien e Murit të Berlinit në vitin 1989, ndryshimet po e kaplonin tërë Evropën
njëkohësisht.

Jugosllavia

tashmë

po

shkonte

drejt

shpërbërjes

së

dhunshme.

Në shpërbërjen e ish-Republikës Socialiste Federative të Jugosllavsë, ndikuan shumë
faktorë nga më të ndryshmit duke filluar nga kushtetuta e 1974, ku u bë rrënimi
kundërkushtetues i subjektivitetit politik të njësive autonome, nxjerrja e disa ligjeve në
njësitë federale në bazë të së cilave u bë edhe përjashtimi i aplikimit legjislacionit federativ,
kjo bëri që republikat të marin kompetencat e organeve federative dhe të mos aplikonin më
legjislacionin federativ, fillimi i luftës në Jugosllavi, në Kroaci dhe Bosnje e Hercegovinë,
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shkëputja e katër republikave të ish-Jugosllavisë dhe pavarsimi i tyre, krijimi i RF të
Jugosllavisë, e cila në aspekt kushtetues, tentoi ta parandaloi shpërbërjen e federatës
Jugosllave, RFJ ishte përbër nga dy njësi federale Serbia dhe Mali i Zi, mirpo me
shpërbërjen

e

unionit

u

krijuan

shtete

sovrane.

Me procesin e shpërbërjes së ish-Jugosllavisë popujt që ishin në ish-Jugosllavi filluan ta
praktikonin të drejtën e vetëvendosjes, të njejtën e bëri edhe Kosova me 2 korrik 1990.
Mvetësia politike-territoriale dhe juridike e Kosovës mund të arsyetohet me shumë fakte, si
historike, ashtu edhe juridike të pakundërshtueshme, ndër të cilat mund të veçohen: një,
“realiteti nacional demografik dhe territorial i popullit dymilionësh shqipëtarë”, dhe dy,
“individualiteti historik, gjeografik, nacional-strukturor dhe politik i Kosovës”. Përveç se
me “strukturën etnike të Kosovës, me shumicë dominante shqipëtare”, mvetësia e Kosovës
bazohet dhe “në vullnetin politik të popullit shumicë të Kosovës, të shprehur nëpërmjet
mekanizmave institucionale demokratike të saj” dhe në të drejtën në vetëvendosje të
popullit shumicë shqiptarë në Kosovë” (Stavileci, 200, f.225).
2.1.3 Trazirat që sollën një rend të ri për realitetin kosovar
Rrugëtimi për arritjen e një statusi filnal për Kosovën ishte i gjatë dhe i përcjellur me sfida
dhe vështirësi të ndryshme, gjendja e Kosovës që nga viti 1981 e më pas ishte në një situatë
delikate e cila kaloi nga ndryshime të rrënjësishme kushtetuese dhe politike, deri në luftën e
armatosur. Ngjarjet e viti 1981 gjoja e destabilizuan Jugosllavinë, por preteksti ishte se
Kosova ka arritur një shkallë të lartë të pavarësisë dhe se nuk do të mund ta kontrollojë
situatën politike të sigurisë, Kosova funksiononte me Kushtetutën e vitit 1974 deri në vitin
1989, kur Presidenca e Jugosllavisë e shfrytëzoi kompetencën kushtetuese duke e krijuar
gjendje të jashtëzakonshme ku mori fund edhe pozita kushtetuese e Kosovës. (Iniciativa
Kosovare per Stabiltet, 2011). Sipas udhëheqjes Jugosllave demostratat e vitit 1981 të
organizuara nga studentët, nxënësit, dhe klasa puntore cenonin sovranitetin e Jugosllavisë,
tensionet mes Kosovës dhe Serbisë rriteshin, arrestime, dhuna, keqtrajtimet shënonin rritje
të madhe, duke u bazuar në çështjen e cenimit të sovranitetit të Jugosllavisë nga ana e
Kosovës u krijua një platfomë politike për aksionet e LKJ e cila kërkonte që shqiptarët të
heqnin dorë nga dëshira për bashkim me Shqiprinë, ndërsa kërkesa për Republikë u cilësua

5

si aspiratë për shkatërrimin e Jugosllavisë. Në Janar të vitit 1986 u nënshkrua një peticion
nga 2000 serbë që jetonin në Kosovë gjoja kundër keqtrajtimit të serbëve në Kosovë i cili u
dorëzua në parlamentin e Juosllavisë, mirpo autoritetet federale e cilësuan atë si një
provokim. Pas demostratave të vitit 1981, gjithçka filloi të përmbysej për shqiptarët duke
filluar nga statusi politikë dhe juridikë, sidomos pas ardhjes në pushtet të Sllobodan
Millosheviçit si president i Serbisë më 1985. Në vitin 1989 pushteti serb filloj procesin e
dezinstitucionalizimit politik të Kosovës, me qëllim të krijimit të ashtuquajturës Serbi
Unike dhe ta vendoste Kosovës nën regjimin e saj, Serbia arriti ta marr autotoritetin de jure
mbi Kosovën. Duke parë marrjen e autonomis, shqiptarët shënuan rezistencë përmes
demostratave të minatorëve të TREPÇËS, kërkesat e të cilëve në bazë ishin për ruajtjen e
parimeve të Kushtetutës së 1974, duke reaguar kështu në mënyrë demokratike ndaj
padrejtësive, fyerjeve, presjoneve, terrorit politik, përbuzjeve që u ishin bërë, në këtë grevë
u solidarizuan edhe fshatarët, intelektualët, rinia studentore, pra i gjithë Kombi i Kosovës,
kjo ishte protesta që mobilizoi dhe i motivoj shqiptarët e Kosovës të bashkoheshin. (Epoka
e Re, 2017). Në 20 shkurt 1989, në ambjentet e minierës së Stantrgut rreth 1.300 minatorë u
ngujuan në një grevë urie, në një akt të rrallë rezistence kundër heqjes së autonomisë së
Kosovës, ruajtjen e parimeve të Kushtetutës së 1974, si dhe t’i jepet fund politikës
diskriminuese të Sllobodan Millosheviçit. Kjo grevë e minatorëve zgjati për tetë ditë pasi
që ata nuk dilnin prej minierave derisa të përmbusheshin kërkesat e tyre, mirpo edhe pse
greva u mbyll pas tetë ditësh me gjoja realizimin e premtimeve që u dhanë, të cilat nuk u
realizuan dhe e gjitha kjo u pasua nga akuza të ashpra të regjimit kundër shqiptarëve, dhe
ndaj

grevistëve

filluan

përndjekjet,

largim

nga

puna

dheburgime.

Regjimi i Milosheviçit arriti që me 28 mars të vitit 1989 t’a ndryshoj kushtetutën e Kosovës
së vitit 1974, ku në votimin e Kuvedit të Kosovës për heqjen e autonomis me vetëm 10 vota
kundër dhe 2 abstenime sipas përfaqësuesëve Kosovarë në Kuvend kishin marrë pjesë edhe
njerëz të cilët nuk ishin deputet, ku pavarsishtë kësaj ata kishin votuar, dhe tjerët kishin
kërcënuar përfaqësuesit Kosovarë, rreth 15 ushtarë ishin vendosur në Kosovë me urdhër të
Millosheviçit, dhe gjithashtu gjatë procesit të mbledhjes së Kuvendit, i gjithë Kuvendi i
Kosovës ishte i rrethuar me tanket e ushtrisë Jugosllave. Nga ky vendim u ndikuan edhe
qytetatët dhe e shfaqën pakënaqësinë e tyre rreth këtyre politikave me demostrata të mëdha,
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të cilët më pas u vranë, qindra u plagosën dhe mijëra u burgosën nga policia Jugosllave. Me
këto ngjarje Serbia hartoj dhe miratoj “Programin për realizimin e paqes, lirisë, barazisë,
demokracisë, dhe prosperitetit në KSA të Kosovës” program i cili kishte për qëllim që
përfaqësimi i shumicës së shqipërtarëve të barazohej me përfaqësimin e pakicave, pra me
pakicat serbe. Përveq kësaj Kosovës ju bënë edhe shumë provokime e diskriminime nga më
të ndryshmet, duke treguar kështu edhe dominimin dhe okupimin e Kosovës nga ana e
Serbisë.
Serbia përmes amandamentimeve kushtetuese e paraqiti Kosovën në një territor të
përvetësuar, duke e kthyer kështu Kosovën në gjendjen politike dhe juridike që ishte para
kushtetutës së vitit 1946. Tashmë Kosova kishte një autonomi të shkatërruar, institucionet e
saj ishin të bllokuara, përjashtuara dhe të zëvendësuara me përfaqësues serb. Kosova i
përkiste tashmë një sistemi tjetër, të dhunshëm, të cilin nuk e kishe parashikuar, as nga
aspekti politik, juridik, apo historik. (Weller, 2009, f.87). Edhe pse qëllimet e Millosheviçit
ishin evidente, ta vendoste Kosovën nën regjimin e tij, shqiptarët e Kosovës ishin
prononcuar në mënyrë demokratike në favor të pavarsisë, deputetët e Kosovës nuk u
mblodhën në Prishtinë për shkak të ndalimit të veprimtarisë nga policia serbe, por shkuan
në Kaçanik për të adoptuar një rezolutë të re e cila shpalli Kushteutën e Kosovës më 7
shtator 1990, dhe kjo Kushtetutë shpalli Kosovën “ shtet demokratik, republikë ku të gjithë
banorët e saj pavarësisht nga etnia do të jetonin të lirë në Kosovë”. Në vitin 1992 shqiptarët
zgjodhën si kryetarë të Kosovës Dr. Ibrahim Rugovën, ku aj në at moment shpalli
rezistencë jo të dhunshme ndaj Beogradit. Rezistenca jo e dhunshme e Kosovës nuk mund
ti bënte asgjë Serbisë, mirpo në këtë rast duhet të theksohet mençuria e udhëheqësit të
Kosovës Dr. Ibrahim Rugova i cili e shpëtoi Kosovën nga një gjakëderdhje e dhunshme. Në
strategjinë e Rugovës për rezistencë jo të dhunshme shqiptarët e Kosovës nuk duhej tu
përgjigjeshin provokimeve të Serbisë, dhe se Kosova duhej të tregonte se e meritonte lirinë
dhe pavarsinë, zgjedhja për rezistencë jo të dhunshme kishtë dy avantazhe; së pari agresori
do të ulte nivelin e dhunës, dhe e dyta komuniteti ndërkombëtarë do të vetëdijsohej në
lidhje me drejtësinë e çështjes shqipëtare, që ishte edhe qëllimi i Rugovës që ta
ndërkombtarizonte çështjen e Kosovës ndërmjet paqes dhe jo dhunës. Edhe pse Kosova
ishte pa parlament dhe mund të fliste vetëm ndërmjet parlamentit të Serbisë, të gjitha
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pushtetet vareshin nga Beogradi, u bë pushtimi i radio-televizionit të Kosovës 5 korrik
1990, përjashtimi i gjuhës shqipe nga shkollat dhe univerzitetet, e shumë gjëra të tjera,
Rugova këmbëngulte për rezistencë jo të dhunshme, ku i arsyetonte shqiptarët se ishin të
paarmatosur dhe të varfër. Pas këtyre trazirave LDK luajti rol të rëndësishëm në
prespektivë, bashkimi i sindikatave të pavarura në Kosovë, dhe diaspora duke mbledhur
fonde për familjet e tyre, luajën rol të madh duke ndihmuar shqiptarët që ishin duke u
shtypur nga regjimi i Millosheviçit, gjithashtu dhe organizimi i shkollave në shtëpi private
dhe garazhe nga pushteti paralel. Kosova edhe nën regjimin e dhunës tregoj dëshirën e
jashtëzakonshme për krijimin e një ideje dhe institucioneve demokratike për të ruajtur
identitetin e një vendi etnik. (Weller, 2009, f.89).
Ndryshimi i Kushtetutës në mars të vitit 1989 e vendosi

Kosovën në në sistem të

dhunshëm, edhe pas këtyre humbjeve Kuvendi i Kosovës kishte ruajtur pushtetin dhe të
drejtën për të ndryshuar Kushtetutën e Kosovës, të cilën më 2 korrik 1990 e shfrytëzuan
deputetët shqiptarë të Kuvendit të Kosovës, të cilët adaptuan Deklaratën Kushtetuese e cila
njihet si Deklarata e Pavarësisë, përmes së cilës Kosova u shpall Republikë brenda
Jugosllavisë, që do të thotë se do të kishte status të barabartë me Serbinë dhe Malin e Zi.
Dy muaj pas shpalljes së kësaj deklarate, duke u fshehur nga autoritetet e regjimit Serb për
t’a miratuar Kushtetutën më 7 shtator 1990 deputetët e Kuvendit të Kosovës u mblodhën në
Kaçanik që miratonin përfundimisht Kushtetutën e dy muajëve më parë, mirpo me të
kuptuar Serbia tentoj që t’a shuante vlefshmërinë e vendimit pavarsishtë konfirmimit të
kuorumit nga deputetët.
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2.2

Sistemi partiak i Kosovës në periudha kohore

2.2.1 Pluralizmi
Pluralizmi politik ishte një sfidë e re për Kosovën, sidomos pas ndryshimeve të vitev 90.
Rënia e Murit të Berlinit e cila pasoi me shëmbjen e sistemeve moniste, diktatoriale,
hegjemoniste, rënia e sistemit socialist etj. gjatë periudhës së tranzicionit filloi edhe krijimi
i pluralizmit dhe demokracisë parlamentare, me qëllim të pranimit të konkurrecës partiake,
ndryshe nga siç ishte më parë. Në rastin e Kosovës periudha e tranzicionit nga sistemi
monist ishte e vështirë, pasi që pushteti udhëhiqej me metoda totalitare, dhe është shumë
normale që në periudhën e tranzicionit, post komunizmit dhe post konfliktit, dështimet e
lidershipit të arsyetohen me ngjarjet që kanë ndodhur në të kaluarën ose me fajsimin e
bashkëpuntorëve, pra përdorimi i të kaluarës si arsyetim për dështimet e tyre, dhe gjithashtu
kjo logjikë mund të bëhet pengesë për arritjen e objektivave për një të ardhme më të mirë. E
gjitha kjo shihet përmes një hulutimi të bërë në Kosovë ku kritikat më të mëdha vijnë nga
fakti se e ardhmja e vendit tonë varet nga partitë në pushtet dhe liderët partiak. (Beqaj,
2016,

f.112)

Edhe pse gjatë viteve 1990, në Kosovë u krijuan shumë parti politike ato nuk mund të
kishin një zhvillim adekuat të sistemit pluralist dhe demokratik, e gjitha kjo si pasojë e
situatës në të cilën gjendej Kosova gjatë periudhës së heqjes së autonomisë nga Serbia në
1989, e cila nuk lejonte avansimin e Kosovës në politikën pluraliste dhe demokratike. Data
23 dhjetor 1989, shënon krijimin e LDK-së, e cila ishte partia e parë jo-komuniste e shfaqur
në Kosovë qysh prej përfundimit të Luftës së Dytë Botërore. Shfaqja e LDK-së erdhi në një
kohë kur konfliktet, të cilat më vonë sollën shpërbërjen e Jugosllavisë, kishin arritur majat e
tyre. Menjëherë pas themelimit të saj, LDK-ja u bë përfaqësuesja më e madhe dhe e vetmja
e aspiratave politike të shqiptarëve të Kosovës, dhe me vete solli plotësisht një ideologji
dhe kulturë politike të re. Tipari më dominues i qasjes së saj ishte rezistenca aktive
paqësore dhe civile ndaj masave të Serbisë. Qysh prej themelimit të saj dhe deri në arritjen
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e pavarësisë së Kosovës, LDK-ja ishte një ndër faktorët kryesorë në të gjitha proceset që u
shfaqën në Kosovë. Përveç LDK në atë kohë u themeluan edhe parti të tjera si Partia
Social-Demokrate e Kosovës, Partia Parlamentare e Kosovës, Partia Demokristiane, Partia
Fshatare, Partia Liberale, Partia Demokratike Turke, dhe Partia e Aksionit Demokratik e
Boshnjakve të Kosovës. Këto parti u mbështetën në bazat ligjore të Kushtetutës së Kosovës
së vitit 1990, e cila përfaqësonte të drejtën e lirë për mbledhjen dhe organizimin e
qytetarëve. (Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave). Me miratimin e
amandamenteve kushtetuese në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, u organizuan dy herë
zgjedhjet, në vitin 1992 dhe 1998 ku të dy palë zgjedhjet u përmbyllën me fitimin e një
numri shumë të madhë të votave nga LDK. Me 24 maj të vitit 1992 u mbajtën zgjedhjet e
para demokratike, shumë partiake për zgjedhjen e Kuvendit të Kosovës dhe Kryetarit të
Republikë së Kosovës i cili ishte Ibrahim Rugova. Zgjedhjet e dyta parlamentare u mbajtën
më 22 mars 1998 në kohën e konfliktit të armatosur mes UÇK dhe forcave serbe, ku u
zgjodh Kuvendi dhe kryetari i Kosovës ku pësëri ishte Rugova. Mirpo, si në zgjedhjet e
vitit 1992 ashtu edhe në zgjedhjet e vitit 1998 nuk u bë funksionalizimi dhe krijimi i
organeve sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës, këto dy palë zgjedhje parlamentare i
pengoi regjimi serb, duke pamundësuar organizimin shtetëror të shqiptarëve. Në atë kohë,
në skenën politikë të Kosovës mbizotronin dy parti njëra ishte LDK-ja ose krahu i paqes,
dhe tjetra ishte PDK ose krahu i luftës, i cili mbështeste UÇK-në, dhe që të dyja
pretendonin se kishin ideologji të djathta. (Bajrami, 2011, f.63) . Tranzicioni i pluralizmit
politik dhe krijimi i institucioneve demokratike në Kosovë u bë me vendosjen e misionit të
UNMIK-ut në Kosovë, ku përveç ekzistimit të partive që ishin filluan të krijoheshin edhe
parti të reja. Kalimi i Kosovës nga një sistem partiak në një sistem pluralist u bë i mirefilltë
vetëm pas luftës në vitin 1998-1999.
2.2.2 Lidhja Demokratike e Kosovës dhe tendeca për krijimin e partive të reja
Lindja e LDK-së shihet si pasojë e pakënaqësive ndaj LKK, kjo lidhje u krijua nëntë muaj
pas ndryshimeve Kushtetuese të cilat pasuan me heqjen e autonomisë së Kosovës me 22
shkurt 1989, disa intelektualë shqiptarë hartuan “Apelin 215” të cilin e dërguan në
Parlamentin e Serbisë, mirpo nuk pati asnjë efekt. Me vazhdimin e pakënaqësive dhe me
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largimin e udhëheqësve shqiptarë nga LKK, u krijua një lëvizje alternative e cila do t’i
përmbledhte të gjitha kërkesat e shqipëtarëve të Kosovës. (Iniciativa Kosovare per
Stabiltet,

2011).

Me 23 shtator të vitit 1989, një grup shkrimtarësh dhe intelektualësh në kohën e
shqetësimeve më të mëdha politike u bë themelimi i një partie politike, e cila do të
mbështeste qytetarët dhe gjithashtu të bënte kalimin nga një sistem partiak komunist në
pluralizëm politik. Ky grup intelektualësh përbëhej nga antarë të LKK, antarë nga Instituti i
Albanologjisë, antarë nga Shoqata e Shkrimtarëve, Gazetarë nga Rilindja etj. Ky grup
intelektualësh e caktuan kryesinë e LDK-së me kryetar dr. Ibrahim Rugova, sekretar Jusuf
Buxhovi dhe anëtarë të kryesisë dr. Fehmi Agani, dr. Bujar Bukoshi, dr. Ali Aliu, Nekibe
Kelmendi, Mehmet Kraja e shumë figura të njohura shkrimtarësh e intelektualësh të asaj
kohe. (Iniciativa Kosovare per Stabilitet, 2011).
Duke u bazuar në tërheqjen shumicës së antarëve shqiptarë nga LKK dhe kalimin e tyre në
LDK u bë edhe shuarja e LKK si rezultat i transformimit të LDK nga një parti në një lëvizje
masive, me ç’rast pati një rritje të madhe të mbështetësve të LDK-së pa pasur dallim,
përfshirë të burgosur politikë, ushtarë, policë, fshatarë, student etj. Evoluimin pozitiv të
LDK-së e përkrahnin dhe e pëlqenin edhe antarë të partive tjera siç janë anëtarët e Aleancës
Socialiste të Punëtorëve, të cilët braktisën partin e tyre për tu bërë pjesë e LDK-së. Në
transformimin e LDK-së në një lëvizje masive ndihmoj edhe fushata për pajtimin e gjaqeve,
e cila përbënte rrezikë për jetët e qytetarëve të Kosovës, ku me iniciativën e KMLDNJ për
heqjen e kësaj tradite, në krye më Anton Çetën i cili ishte profesor i etnologjisë, kjo fushat
aq masive sa që morën pjesë njerëz nga Kosova, Maqedonia, Shqipëria dhe Mali i Zi për
pajtimin e familjeve që kishin hasmëri. Meritat e gjithë kësaj fushate padyshim i shkuan
LDK-së e cila e krijoj edhe ndjenjën e unitetit kombëtarë. Edhe pse ezistonin parti të tjera
LDK cilësohej si forca e vetme politike dhe përfaqsuesja e shqiptarëve të Kosovës ku
autoritetin e kësaj partie e forconte edhe më shumë imazhi i ndërtuar me kujdesë dhe
zgjuarsi i Ibrahim Rugovës. Pas ndryshimeve të dhunshme Kushtetuese të vitit 1989
Kosova ndodhej nën okupimin e Serbisë, dhe vepronin institucionet serbe dhe jo ato
kosovare, të cilat ishin në vazhdimësi të institucioneve egzistuese. Kështu në fillim të
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viteve të 90-ta në Kosovë u themeluan parti të ndryshme ku ne do të veqojme dy nga to,
Partia e Fshatarëve dhe Partia Social Demokrate e Kosovës Partia Social Demokrate u
krijua nga Muhamedin Kullashi dhe Shkëlzen Maliqi. Udhëheqëse e PSD-së ishte Luljeta
Pula, e cila u zëvendësua në 1998 nga Kaqusha Jashari. Politikat themelore të PSD-së ishin
barazia, solidariteti, liria e lëvizjes dhe fjalës, si dhe të drejtat e njeriut më theks të veçantë
në të drejtat e punëtorëve dhe bizneseve të vogla, kjo parti e vendos komunitetin para
inividit, gjithashtu konsideron se identiteti shqiptar në Kosovë është më me influencë se sa
identiteti Kosovar, dhe këto të dyja nuk duhet të jenë në konflikt me njëra tjetrën. PSD-ja
ishte në favor të mbështetjes së minoriteteve dhe është për mekanizma afirmativ. Pas luftës,
PSD-ja mori pjesë në të gjitha zgjedhjet. Në zgjedhjet e vitit 2007, kjo parti formoi
koalicion parazgjedhor me PDK-në dhe Kaqusha Jashari fitoi një ulëse në parlament. Në
vitin 2009, Agim Çeku u emërua kryetar i PSD-së dhe në vitin 2010 partia hyri në koalicion
parazgjedhor me AKR-në. (Iniciativa Kosovare per Stabiltet, 2011). Në vitet 90, LDK ishte
lëvzje e cila mundohej që ta udhëheqte Kosovën, ku në kuadër të saj vepronin organizmat
arsimor, shëndetësorë, informativë etj, Ministria e Arsimit dhe Shëndetësisë e cila operonte
në Kosovë ishte nga qeveria në ekzil të cilën e kishin organizuar dhe financuar shqiptarët.
Shkollat, fakulltetet, spitalet, u vendosëm nëpër objekte private si shtëpi, garazhe dhe
bodrume. Duke parë këto vështërsi nëpër të cilat po kalonte vendi i tyre, popullit u mjaftoj
vullneti dhe qëndrueshmëria e tyre e cila ishte e mbështetur në politikën e LDK-së e cila
udhëheqej nga Rugova që të rezistonin dhe të punonin për të mbijetuar. (Merovci, 2012,
f.167).
LDK cilësohet si një parti e djathtë, dhe që nga formini i saj mbështetet në vlera
demokratike si liria individuale dhe kolektive, pavarësia, demokracia, drejtësia,
transparenca etj. Qëllimet e LDK janë që krijoj një lidership të fortë i cili e fiton besimin e
qytetarëve dhe të komunitetit ndërkombëtarë për Kosovën si një shtet i pavarur, gjithashtu
të krijoj politika dhe të oftroj cilësi të lart të jetesës, respektimin e te drejtave të njeriut,
qasje të barabartë të qytetarëve në institucionet publike.
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2.2.3 Kosova në periudhën 98/99
Pas vitit 1990, nga pamundësia për çlirim nga okupatori serb filluan pregaditjet për krijimin
e një ushtrie për çlirimin e Kosovës ku në 1997, UÇK doli në skenë dhe filloi luftën për
çlirimin e Kosovës. Formimi i kësaj ushtrie bazohej në Kushtetutën e 7 shtatorit të 1990,
dhe kishte për qëllim çlirimin e Kosovës dhe që problem I saj të paraqitej në skenën
ndërkombëtare, ashtu edhe ndodhi. Kryengritja e armatosur e UÇK paraqiste gadishmërinë
e popullit të Kosovës që me sakrificë të paraqes dëshirën e madhe për liri. Duke u bazuar
nga këto motive UÇK fitoj mbështetje të madhe të popullit dhe fitoj njohje të shpejt
ndërkombëtare.
Duke u bazuar në këto rrethana u bë njohja de facto e UÇK-së, ndërsa njohja de jure pasoi
në konferencën e Rambujesë. Qëllimi i kësaj konference ishte ta bënte përpjekjën e fundit
politike për ndaljen e luftës serbe kundër shqiptarëve, dhe vendosjen e Kosovës nën
mbrojtjen e NATO-s, t’i mundësonte Kosovës vetadministrim në një periudhë tre vjeçare
dhe më pas të vendosej një status final për Kosovën. Kjo konferencë u organizua nga Grupi
i Kontaktit, dhe morën pjesë delegacioni shqiptar, ku përfaqsohej nga subjektet politike dhe
nga përfaqësuesit e UÇK-së, delegacioni serbo-jugosllav, ku përfaqësohej nga zyrtar të lart
serb dhe nga antarët e politikës së regjimit serb, si dhe pala ndërkombëtare ku bënin pjesë
antarët e Grupit të Kontaktit dhe shumë shtete europjane. Kjo konferencë kishte dy
koncepte; konceptin shqiptarë, që ishte për bashkpunim me faktorin ndërkombëtarë dhe
koncepti seerb i cili përjashtonte çdo mundësi të ndarjes së Kosovës nga Serbia dhe
vendosjes së saj nën administrimin ndërkombëtarë. Mos nënshkrimi nga pala serbe bëri që
kjo konferencë të dështoj (Bajrami, 2011, f.65).
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Lufta e organizuar e UÇK-së në 1998 u cilësua si luftë çlirimtare kur ajo në këtë vitë mori
nën kontrrollë gjysmën e territorit të Kosovës, në këtë rast Serbia e humbi kontrrollin dhe ju
vërsul kullës së Jasharëve me forca të shumta policore dhe ushtarake, pasi që Adem Jashari
ishte një nga udhëheqësit kryesorë të lëvizjes në terren. Rezistenca e Jasharëve zgjati dy
ditë e cila përfundoj me humbjen e 56 anëtarëve të asaj familje dhe me humbjen e 66
policëve dhe ushtarëve serb. Shumë nga politikanët kosovarë mendonin se rebelimi i 1998
ishte i parakohshëm. Në këtë përiudhë Rugova organizoi zgjedhjet presidenciale duke u
bërë përsëri President i Kosovës, dhe ishte kundër rezistencës së armatosur dhe vlen te
permendet ketu fakti qe, shumë nga mbeshtetësit e UÇK-së e bojkotuan zgjedhjen e tij. Nga
sulmet e shumta të Serbisë, largimi masiv i popullit, dhuna që i ushtrohej popullit, UÇK-ja
e pa qartë se nuk mund ta përballonte e vetme Serbinë. Duke parë situatën në të cilën
gjendej Kosova bota filloj ta shihte me një sy tjetër Kosovën dhe filloj ta mbështeste atë.
(Boriҫi, 2008, f.233). Masakrat e një pas njëshme ndaj popullit të Kosovës, e sidomos ajo e
Reҫakut kthyen gjithë vëmendjen e botës perendimore në luftën dhe çështjeen e pazgjidhur
të Kosovës. Ishte pikërisht kjo “masakër e pashpirt” (William Wolker) e cila do të nxiste
këtë konferencë ndërkombëtare ku në mënyrë të barabartë shqiptarët u ulën në tavolinën e
bisedimeve me serbët. Ishte Ambasadori austriak Wolfgang Petritsch, i cili së bashku me
Diplomatin e SHBA Christopher Hill dhe diplomatin rus Boris Majorski, i udhëhoqën
bisedimet e paqes në Rambouillet të Francës. Kështu palët në një mënyrë të anëshme mund
të themi vendosën të dakordohen për një Marrëveshje të Përkohshme për Paqe dhe
Vetëadministrim në Kosovë mirpo e cila u refuzua nga regjimi i Millosheviçit. Në këtë
mënyrë pasuan sulmet e NATO-s kundër Serbisë. Me 24 Mars 1999 pasi nuk kishte mbetur
asnjë alternativë tjetër për të detyruar Millosheviqin të ndërpriste brutalitetin dhe
represionin kundër popullsisë civile në Kosovë e që vazhdonte me shkatërrime të ҫdo gjëje
qe një vitë, forcat ajrore të NATO –së rreth orës 18:15 filluan sulmet kundër Jugosllavisë.
Bombardimet ajrore zgjatën plotë 78 ditë nga 24 mars 1999 deri me 9 qershor 1999 kur në
Kumanov u nënshkrua marrëveshja midis përfaqësuesve të NATO –së dhe gjeneraleve të
Serbisë. Me këtë marrëveshje u arrit që brenda 11 ditëve të tërhiqen forcat e armatosura
jugosllave dhe të hynë trupat e NATO-së me 10 qershor 1999 dhe te arrihet ҫlirimi i
popullit të Kosovës nga ai regjim i terrorit.
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2.2.4 Krahu i paqës – Krahu i Luftës
Dalja e UÇK-së në skenë krijoj ndryshime rrënjësore për politikën e Kosovës, ajo ishte
konkurrenca e parë serioze për LDK-në, dhe pikërisht nga UÇK-ja dolën parti politike si
PDK-ja, AAK-ja të cilat u bënë konkurrente me LDK-në. Atëbotë financimin e UÇK-së e
organizonin përfaqësues në vende të jashtme me fondin “Vendlindja Thërret”. Gjatë
periudhës 1997-1998, UÇK-ja fitoi popullaritet të madh, duke e cilësuar vetën si një grup
mir të organizuar dhe me një qëllim, asaj iu bashkuan edhe shumë anëtarë të cilët kishin dal
nga LDK-ja. Mirpo duke parë përkrahjen e madhe ndaj saj, dhe nga frika se mund të kishtë
ndikim ndërkomëtarë UÇK-ja filloj të quhej terroriste nga demagogu Millosheviçi.
Vizita e Holbrookut erdhi pas komenteve të para të sekretares amerikane të shtetit
Madeleine Albright dhe të dërguarit të posaçëm amerikan Robert Gelbard të cilët e quajtën
UÇK-në “grup terrorist.” Kjo vizitë ishte poashtu rezultat që administrata amerikane de
fakto e njihte UÇK-në, gjë që rezultoi edhe me pjesëmarrjen e saj në Konferencën e
Rambujesë gjashtë muaj më vonë.
Në tetor të 1999 Partia për Bashkim Demokratik arriti një marrëveshje me Thaqin që ta
krijonin një parti e cila do të ishte përfaqësuese e drejtë përdrejtë politike e UÇK-së, kjo
parti u quajt Partia për Progres Demokratik të Kosovës e cila ndryshoi emrin në Kongresin
e parë të saj në 2000 në Partia Demokratike e Kosovës. Kjo parti e zgjodhi Thaqin si
kryetar të saj dhe themeloj 32 degë rajonale, kryesinë qëndrore, forumin e rinisë, dhe të
gruas. Mendimi se me trashigiminë e UÇK-së do ti fitonte zgjedhjet e vitit 2000 nën
administrimin e UNMIK-ut ishte plotësishtë i gabuar pasi që përsëri mbështetja më e
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madhe i takonte LDK-së. Por LDK-ja nuk e kishte mbështetjen e mëparshme pasi që
populli Kosovarë e fajsonin për pasivitetin e tij gjatë luftës dhe e dënonin Rugovën për
takimin e tij me Millosheviçin gjatë bombardimeve të NATO-s, Gjithashtu edhe PDK-ja
kishte humbur shum votues për shkak të disa akuzave se disa ish-udhëheqës të UÇK-së
ishin përfshirë në krim të organizuar, dhe kishin kërcënuar kundërshtarë politik. Në
zgjedhjet e përgjithshme të 2001 LDK-ja shënoi një rënie prej 10% apo 39.000 vota, ndërsa
PDK-ja kishtë ngritje prej 8% apo 15.000 vota, nga ky rezultat nënkuptohej që qeveria e
Kosovës duhej të ishte koalicion në mes të dy partive kryesore, dhe kështu me 4 mars 2002,
u formua qeveria dhe Bajram Rexhepi i PDK-së u zgjodh kryeministër. Gjithashtu edhe në
zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2004 LDK-ja fitoi 45% të votave dhe u fut në koalicion me
AAK-në e cila udhëheqej nga Ramush Haradinaj, ish-komandant i UÇK-së, e cila kishte
fituar 8.3 % të votave dhe ishte partia e tretë për nga numri i votave. Haradinaj u bë
kryeministër por tre muaj më vonë u akuzua për krime lufte nga Tribunali Ndërkombëtar
Penal për ish-Jugosllavinë. Haradinaj dha dorëheqje dhe u nis për në Hagë. Ai u
zëvendësua në fillim Bajrami Kosumi i AAK-së dhe më vonë Agim Çeku, i cili nuk ishte
partiake por udhëheqës i njohur i UÇK-së. PDK-ja mbeti në opozitë duke krijuar “qeverinë
në hije” me të cilën e kritikonte punën e Qeverisë. Nga viti 2000 deri 2008 regjistrimi i
partive politike të Kosovës ka qenë në kuadër të administratës së UNMIK-ut. (Iniciativa
Kosovare per Stabiltet, 2011).
Mund të themi që, “epoka” e PDK-së erdhi me vdekjen e Rugovës në Janar të 2006 ku
filluan edhe përçarjet në LDK dhe krijimi i partive të tjera të dala nga gjiri i PDD-së,
përveq kësaj PDK-në e favorizoi edhe qëndrimi i Ramush Haradinajt në Hagë, ku si
rezultat i kësaj pozite të favorshme në anën e PDK-së në zgjedhjet e nëntorit 2007 PDK-ja
u zgjodhë si partia e parë në Kosovë, dhe në Janarë të 2008 Thaqi krijoj kualicion me LDKnë dhe u bë Kryeministër i Kosovës, me ç’rast pati edhe nderin ta lexonte deklaratën e
hartuar nga amerikanët për shpalljen e pavarësisë më 17 shkurt 2008. Partia Demokratike e
Kosovës e quan vetën si parti me ideologji të djathtë, mirpo nëse e analizojmë programin
zgjedhor të saj me politikat prioritare janë rritja ekonomike, qevverisja e mirë, mirqenia
sociale, me këtë shihet një konfuzion i qëllimeve të saj ideologjike, pasi që politikat e saj
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në programet zgjedhore i përkasin ideologjis së majtë, duhet cekur se jo vetëm në Kosovë
por edhe në vende tjera ka parti politike ku programet e tyre i kan shkruar sipas ideologjisë
së caktuar, mirpo premtimet elektorale dalin jashtë konceptit të ideologjis duke u munduar
ta përftojnë elektoratin, një devijim të tillë e ka bërë edhe PDK-ja dhe shumë parti në
Kosovë. (Beqaj, 2016, f.55)

2.3

Vendosja e Kosovës nën administrimin ndërkombëtar – Procesi drejt statusit
final – Pavarësia

2.3.1 Rezoluta 1244 dhe proceset pasuese
Kur NATO ndërpreu fushatën ajrore kundër Jugosllavisë me 10 qershor 1999, në të njejtën
ditë Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara (KS i OKB-se) miratoi Rezolutën 1244.
Fillimisht, kjo Rezolutë përcaktonte orientimet themelore në mbështetje të së cilës
Bashkësia Ndërkombëtare, do të vepronte në Kosovën e pasluftës. Rezoluta 1244,
parashihte që në Kosovë do të vendoset një prani ndërkombëtare civile dhe e sigurisë, nën
autoritetin e Kombeve të Bashkuara. Njëherit, parashihte që Sekretari i Përgjithshëm i
OKB-së t’a mbikëqyrte praninë cilvile ndërkombëtarë në Kosovë, si dhe që të koordinonte
aktivitetet e saj me veprimet e forcës ushtarake të sigurisë e cila ishte nën komandën e
përgjithshme të NATO-së. Kjo rezolutë parashihte themelimin e një administrate të
përkohëshme për Kosovën, kërkonte nga prania ndërkombëtare civile që të krijonte kushtet
për procesin politik të përpiluar për percaktimin e statusit të ardhshëm të Kosovës. Më tej,
kjo Rezolutë bënte thirrje për kthimin e sigurtë dhe të lirë të të gjithë refugjatëve dhe
personave të zhvendosur, si dhe kërkonte demilitarizimin e UÇK-së. Ndër të tjerash, kjo
Rezolutë mirëpriste punën e cila në Rezolutë parashihej se “i takonte Bashkimit Evropian”
punë kjo e cila ishte e orientuar në: zhvillimin ekonomik dhe stabilizimin e rajonit të
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goditur nga kriza e Kosovës, duke e përfshirë edhe zbatimin e Paktit të Stablitetit për
Evropën Juglindore. (Stavileci, 2008, f.249)
Kështu me 26 mars 2006, Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së paraqiti në Këshillin e
Sigurimit të OKB-së Propozimin Gjithëpërfshirës për Marrëveshjen për Statusin e Kosovës,
të përgaditur nga i dërguari i tij i posaçëm Martti Ahtisaari. (Weller, 2009, f.353). Ky
propozim ishte përpiluar pa e përmendur shprehimisht statusin për Kosovën mirëpo
dokumenti në fjalë kishte një rekomandim për statusin nga i dërguari i posaqëm.
Rekomandimi për statusin ishte si vijon: “Eshtë koha që statusi i Kosovës të zgjidhet. Pas
shqyrtimit të kujdesshëm të historisë së re të Kosovës, realitetet në Kosovë sot dhe marrë
parasysh negociatat me palët, kam ardhur në përfundim se opsioni i vetëm i mundeshëm
për Kosovën është pavarësia, që do të duhej të mbikëqyrej nga bashkësia ndërkombëtare
për një periudhë fillestare”. (Weller, 2009, f.354). Ndër të tjerash propozimi parashihte
vendosjen e një përfaqësuesi cilvil ndërkombëtar me mandat të dyfishtë si përfaqësues
special i BE-së i cili mbikëqyr implementimin e Propozimit Gjithëpërfshirës për
Marrëveshjen e Statusit të Kosovës. Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së përkrahu
rekomandimin e Ahtisarit për pavarësinë e mbikëqyrur të Kosovës. Ndërkaq, Serbia e cila
nuk pajtohet me propozimin gjithëpërfshirës argumentonte se: i dërguari e kishte tejkaluar
mandatin e vet, duke propozuar vizatim të ri të kufijve të njohur ndërkombëtarisht të
Serbisë, në një formë që nuk ishte në përputhje me Kartën e OKB-së e as me të drejtën
ndërkombëtare në pergjithësi. Kosova nga ana tjetër zyrtarisht përkrahu propozimin
gjithëpërfshirës të ashtuquajtur “Pakoja e Ahtisarit” në një deklaratë të Kuvendit të
Kosovës me 5 mars 2007. (Weller, 2009, f.355).
Në mungesë të një marrëveshje kryesisht për shkak të kundershtimit rus në Këshillin e
Sigurimit të OKB-së për Propozimin Gjithëpërfshirës për Marrëveshjen për Statusin e
Kosovës, në gusht të vitit 2007 Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, miratoi një iniciativë të
re për përcaktimin e një statusi të ardhshëm për Kosovën. Kjo iniciativë përfshinte,
negociata të reja të drejtëpërdrejta ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, me ndërmjetësim nga
Grupi i Kontaktit të udhëhequr nga ambasadori Wolfgang Ischinger nga Gjermania në emër
të BE-së, Alexander Botsan-Harchenkon të Rusisë dhe Frank Wiesner-SHBA. Me 10
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dhjetor 2007, Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së mori raportin nga Grupi i Kontaktit. Pas
dhjetë sesionesh të negociatave Treshja nxori këtë përfundim: “Pas 120 ditëve të
negociatave intensive, palët nuk kanë qenë në gjendje të arrinin një marrëveshje për statusin
e Kosovës. Asnjëra palë nuk donte të leshonte pe në lidhje me çështjejen bazike të
sovranitetit”. (Weller, 2009, f.374). Raporti ndër të tjerash, konfirmonte se procesi i
negociatave është shterur. Pas këtij raporti dërguar Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së,
Këshilli i Evropës theksoi nevojën për të ecur përpara drejt një marrëveshje për Kosovën,
duke nënvizuar se zgjidhja e statusit të Kosovës paraqet rast sui generis dhe që nuk përbën
precedent. Këshilli, konfirmonte poashtu se BE ka qëndruar e gatshme të luajë rol
udhëheqës në forcimin e stabilitetit në regjion si duke kontribuar në zhvillimin ekonomik
dhe politik e poashtu edhe në implementimin e një marrëveshje që e definon statusin e
ardhshëm të Kosovës.
Shpallja e pavarësisë tashmë ishte e pashmangshme. Më 17 shkurt 2008, Kuvendi i
Kosovës deklaroi Kosovën shtet të pavarur dhe sovran. Me 9 prill Kuvendi i Kosovës
miratoi Kushtetutën e Republikës së Kosovës, e cila ka hyri në fuqi më 15 qershor 2008.
Kushtetuta bazohet në Propozimin Gjithëpërfshirës të Marrëveshjes për Statusin e Kosovës
ku ndër të tjerash parasheh një rol domethënës të Bashkimit Evropian në Kosovë.
Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës si dhe pas hyrjes në fuqi të Kushtetutës Sekretari i
Përgjithshëm i i OKB-së pranoi se ishte krijuar një realitet i ri për Kosovën. Ky realitet
tashmë kishte vënë në pikëpytje mundësin e UNMIK-ut për të ushtruar funksionin e tij
administrativ dhe për të kryer shumicën e detyrave të tij që deri në atë periudhë kishte
pasur. Kjo paraqiti edhe nevojën për ri-konfigurim të pranisë civile ndërkombëtare në
Kosovë. Në këtë mënyrë, Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së instruktoi UNMIK-un të
bashkëpunojë me BE-në me qëllim që BE të pranojë një rol operativ të zgjeruar në Kosovë
në fushën e sundimit të ligjit në kuadër të Kombeve të Bashkuara. (Raporti i Progresit për
Kosovë, 2008).
Në shkurt të vitit 2008, Këshilli për Çështje të Përgjithshme dhe Marrëdhënie të Jashtme u
pajtua për një Aksion të Përbashkët për të vendosur një mision për sundimin e ligjit në
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Kosovë, të njohur si “EULEX”. (Veprim i Përbashkët i Këshillit 2008/124/CFSP/, 2008)
Detyrë kryesore e këtij misioni parashihet të jetë mentorimi, monitorimi dhe këshillimi.
EULEX ka poashtu edhe disa funksione ekzekutive. Këshilli po ashtu u pajtua në Aksionin
e Përbashkët për caktimin e një Përfaqësuesi Special të BE-së në Kosovë. PSBE këshillon
dhe mbështet procesin politik dhe siguron konsistencën e veprimit të BE-së në Kosovë.
PSBE raporton te Keshilli i Bashkimi Evropian përmes Përfaqësuesit të Lartë për Politikë
të Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë. Në qershor të vitit 2008, Këshilli i Evropës ka
rikonfirmoi përkushtimin e BE-së për të luajtur rol udhëheqës në garantimin e stabilitetit të
Kosovës, përmes EULEX-it, PSBE-së dhe kontributit të Zyrës Civile Ndërkombëtare si
pjesë e pranisë ndërkombëtare ne Kosovë. Këshilli i Evropës kujton gatishmërinë për të
ndihmuar zhvillimin ekonomik dhe politik të Kosovës përmes perspektivës së qartë
evropiane, në përputhje me perspektivën evropiane të regjionit. (Raporti i Progresit për
Kosovë, 2008)
Kosova vazhdon të punojë me ekipet planifikuese të Këshillit Evropian për të përgatitur
misionin e BE-së si dhe vazhdon bashkëpunimin e ngushtë me EULEX-in dhe PSBE-në.
Vendosja e EULEX-it është duke vazhduar. EULEX funksionon në tërë Kosovën. Ndërkaq,
shefe e zyrës së BE-së në Kosovë dhe përfaqësuesja e posaqme e BE-së për momentin
është Nataliya Apostolova me kombësi bullgare, e cila mori detyrën me datën 1 shtator
2016.

2.4

Partitë e formuara pas luftës – ndikimi në konsolidimin përgjatë proceseve

2.4.1 Procesi Zgjedhor në Kosovë, periudha e pasluftës
Thamë edhe më herët që, kalimi i Kosovës nga një sistem partiak në një sistem pluralist u
bë i mirefilltë vetëm pas luftës në vitin 1998-1999. Viti 1999 solli ndryshime të mëdha në
sistemin politik pluralist në Kosovë ku lindën parti të reja u bë orientimi ideologjik i tyre,
dhe që nga ajo periudhë në Kosovë u mbajtën shtatë palë zgjedhje, në vitin 2001 dhe 2004
të cilat ishin nën administrimin e OSBE-së, në 2007 nën monitorimin e Parlamentit
Europian, në vitin 2010 të cilat ishin të administruara nga Misioni Ndërkombëtarë për
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vëzhgim - Enemo, zgjedhjet e vitit 2014 që ishin zgjedhjet e dyta parlamentare pas
shpalljes së pavarsisë së Kosovës në 2008, si dhe zgjedhjet parlamentare të qershorit 2017.
Në zgjedhjet e vitit 2001 LDK-ja doli e para me 46%, ndërsa PDK-ja me 26%, koalicioni
serb “Kthimi” 11%, kurse AAK doli me 8% të votave. Zgjedhjet e dyta parlamentare që u
mbajtën në tetor 2004 e konfirmuan LDK-në si partinë e parë me 45%, të përcjellur nga
PDK-ja me 28%. Zgjedhjet e treta parlamentare ishin ato të vitit 2007 të cilat u mbajtën më
17 nëntor, dhe në to për herë të parë u vendos pragu elektoral prej 5%. Pjesëmarrja e
përgjithshme ka qenë 40.10% në këto zgjedhje pas vdekjes së Rugovës LDK-ja shënoi
rënie, dhe kjo bëri që PDK- ja të ishte partia me më së shumti vota, me 34%, ndërsa LDK
me 22.6% si dhe AKR me 9.6%.
Pas shpalljes së pavarësisë në vitin 2008, u mbajtën tri palë zgjedhje parlamentare, në vitet
2010, 2014 dhe 2017. Në zgjedhjet e vitit 2010 PDK-ja sërish fitoi zgjedhjet me 32%, LDK
u radhit e dyta me 27%, ndërkaq LVV me 13% si subjekt i ri politik garoi për herë të parë
në zgjedhje. Në zgjedhjet parlamentare të vitit 2014 PDK-ja së bashku me partitë tjera të
koalicionit parazgjedhor fitoi zgjedhjet me 30% të votave të përgjithshme, ndërsa LDK doli
e dyta me 25% dhe LVV grumubulloi 13% të votave. Ndërsa në zgjedhjet e fundit të
qershorit 2017 koalicioni PAN u rendit e para ku fitoi 33.74%, LVV doli e dyta me
27.49%, ndërsa koalicioni i LDK-së dhe AKR-sw fitoi 25.53%. (Instituti Kosovar për
Kërkime dhe Zhvillime të Politikave).

2.4.2 Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës – AAK
Mund të vëreni që në kapitujt më lartë folëm për pluralizmin politik që ka ndodhur në
Kosovë në faza të ndryshme dhe përmendëm faktin që janë krijuar parti të reja të cilat kanë
luajtur rol domethënës në formimin apo konsolidim e Kosovës shtet të pavarur e
demokratik. Por më lartë folëm vetëm për disa parti ndërsa të tjerat përmendëm vetëm
kalimthi pa u thelluar në detaje. Mirëpo vet fakti që këto parti të formuara kryesisht pas
luftës përbëjnë dhe kanë pasur rol të rëndësishëm në procese të Kosovës duhet patjetër të
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shtjellohen në mënyrë më të detajur duke u kushtuar vëmendjen dhe rëndësinë që bartin në
vetë këto parti.
Atëherë, me 2 maj 2000 Ramush Haradinaj themeloi një lëvizje të re e cila do të quhej
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Kjo ishte një aleancë, që përfshinte partitë si:
Aleancën Qytetarë të Kosovës AQK, LPK, LKCK, UNIKOMB, PPK. AAK-ja e kritikoi
PDK-në pasi që ajo e kishte marrë trashigiminë e UÇK-së dhe se nuk ishte vetëm ajo parti
që kishte dalë nga gjiri i UÇK-së. me kalimin e kohës partit që ishin në koalicion me AAKnë u larguan. Kështu që AAK në vitin 2001 u regjistrua si parti e vetme, që nga themelimi i
saj e deri më tani kryetar i saj është Ramush Haradinaj. Kjo parti gjithashtu e cilëson veten
si parti e djathtë. Inkuadrimi i AAK-së në skenën politike ishte vetëm pesë muaj para
zgjedhjeve lokale të vitit 2000, dhe ky ishtë një shkak që AAK nuk arriti ta fitonte asnjë
komunë të vetme, përfshirë edhe komunën të cilës përkiste Haradinaj, Deçanit. Mirpo pas
angazhimit të tij në politikë, në zgjedhjet lokale të 2002 AAK-ja fitoj më së shumti vota në
Deçan. Gjithashtu në zgjedhjet parlamentare të vitit 2001 AAK-ja kishte fituar tetë ulëse në
parlament dhe arriti që të futej në qeveri.
Pas zgjedhjeve të përgjithshme të vitit 2004, Haradinaj pranoi ofertën e Rugovës për
koalicion. AAK-ja kishte fituar vetëm 8.3% të votave, dhe u rendit si partia e tretë me më
së shumti vota, sipas marrëveshjes së koalicionit Haradinaj mori postin e kryeministrit.
Qeveria gjatë viteve 2004-2007 mund të cilësohet si një Qeveri që pati ndërlikime në lidhje
më postet. Vetëm100 ditë pasi ishte emëruar kryeministër, Haradinaj dha dorëheqje për
shkak të akuzave nga Tribunali i Hagës për krime të luftës.
Në mungesë të Haradinajt, popullariteti i AAK-së shënoi rënie. Bajram Kosumi, i cili ishte
zëvendësve të tij u emërua kryeministër dhe pas Kosumit postin e kryeministrit e mori
Agim Ceku për shkak të paqëndrueshmëris së Kosumit, ndërsa Ahmet Isufit u zgjodh që të
udhëhiqte partinë. Në këtë kohë situata vetëm sa ndërlikohej pas kësaj në janar të 2006
Presidenti Rugova ndërroi jetë, dhe LDK-ja emëroi Fatmir Sejdiun në postin e presidentit të
Kosovës, ndërsa Nexhat Daci i cili ishte kryetar i Kuvendit të Kosovës, u zëvendësua nga
Kolë Berisha.
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Rënien e popullaritetit të AAK-së Avni Arifi i cili ishte anëtar i kryesisë së AAK-së e
cilësoi se partinë e dëmtoi përkushtimi ndaj konceptit të “Standardeve para Statusit” i
dizajnuar nga UNMIK-u, i cili kishte për qëllim arritjen e standardeve institucionale në
Kosovë para se të kalohej në çështjen e zgjidhjes eventuale të statusit të Kosovës. Ky
proces sipas Arifit ndikoi negativsht për shkak të përkushtimit të madh në bashkësinnë
ndërkombëtare dhe duke mos e kuptuar këtë përkushtim shumica prej qytetarëve për shkak
të problemeve të tyre sociale dhe ekonomike, bënë që qytetarët të mos e përkrahnin AAKnë si më parë.
Pas zgjedhjeve të përgjithshme në nëntor të vitit 2007, ishte hera e parë për AAK-në që nga
viti 2001 të dalë në opozitë. Që nga ajo kohë fokusi kryesor i AAK-së ishte niveli komual.
Degët komunale të AAK-së arritën që pas vdekjes së Rugovës në 2006 të shfrytëzonin edhe
përçarjet brenda LDK-së, në zgjedhjet lokale në vitin 2007, arritën të fitonin më së shumti
vota veçanërisht në pjesën e Dugagjinit dhe komunat e Gjakovës dhe Pejës.
Me lirimin e Ramush Haradinajt nga Haga në vitin 2008 u rrit edhe përkrahja ndaj partisë, e
cila kishte zgjedhur kandidatët zgjedhjet lokale të vitit 2009, dhe kështu mori edhe komunat
e Suharekës dhe Junikut. Pikërishtë në kohën kur AAK-ja po rimëkëmbej nga mungesa e
liderit të saj, Haradinaj u kthye në Hagë për rigjykim në korrik të vitit 2010.
Kështu në mungesën e liderit të tyre para të zgjedhjeve të përgjithshme të vitit 2010, AAKja hyri në koalicion me Listën Ibrahim Rugova, të udhëhequr nga djali i Rugovës, Ukë
Rugova. Me përfundimin e zgjedhjeve, AAK-ja u rendit si partia e katërt në Kosovë. Edhe
pse Haradinaj ishte në burg asnjë vendim në parti nuk mërrej pa pëlqimin e tij, këtë e tregon
edhe fakti për pritjen e miratimit të Haradinajt në vitin 2011 për të hyrë apo jo në koalicion
me PDK-në, edhe pse ai ishte në burg, emri i Haradinajt ishte në krye të listës së partis. Në
zgjedhjet lokale të vitit 2013 AAK-ja ka pasur një rritje prej 40% të votave në nivel
qendror, pavarësisht humbjes së saj në komunat e Pejës, Suharekës dhe Gjakovës. Me
shkuarjen e Hardainajt në Hagë në parti u angazhua vllau i tij, Daut Haradinaj i cili ishte si
zëvendësues i Ramush Haradinajt, deri në lirimin e tij nga Haga, i cili pas kthimit të tij, e
mori përsëri postin e kryetari, në zgjedhjet e qershorit 2017, partia e tij hyri në koalicion me
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PDK-në dhe NISMËN(PAN), ku Haradinajt iu dha edhe posti i Kryeministrit. (Iniciativa
Kosovare per Stabiltet, 2011, f.44).

2.4.3 Partia Reformiste ORA
Partia ORA, e cila e simbolizon orën, u themelua si Lista Civile ORA në verën e vitit 2004,
gjatë zgjedhjeve legjislative më 24 tetor 2004. Veton Surroi ishte i biri i një diplomati
jugosllav, dhe themelues i Partisë Reformiste ORA, Surroi gjithashtu pronar i shtëpisë
botuese Koha. Qëllimi i partis ORA ishte të përfaqësonte votuesit e shkolluar të cilët ishin
të zhgënjyer me partitë qe ishin me heret ne pushtet, orientimi i saj ishte social-demokrat
Surroi se bashku me themeluesit e kesaj partie besonin që Kosovës i kishte ardhur koha për
ndryshime rrënjësore.
Kjo parti edhe pse ishte formuar vetëm pak muaj para zgjedhjeve të 2004 dhe arriti të
fitonte 6.2% të votës popullore, suksesi i saj u pa në zonat urbane ku fitoi 7 nga 120 vende
në Kuvendin e Kosovës, e cila u formua së bashku me Partinë Demokratike të Kosovës,
ishte një opozitë e fortë.
Kryetari i partisë Surroi, ishte njëri ndër pjesmarrësit në negociatat e Vjenës ku u bisedua
për të ardhmen e Kosovës, si anëtar i të ashtuquajturit Ekip i Unitetit. Gjithashtu angazhimi
i madh i deputetëve të Orës u pa edhe në parlament.
Programi i ORA-s e përkrahte rëndësinë e pronësisë së vazhdueshme shtetërore të
ndërmarrjeve publike dhe të përfshirjes së pandërprerë të shtetit në pjesën e ekonomisë me
interes shtetëror.
Partia ORA mbledhi qyetarë të cilët kishin qenë në favor të rezistencës paqësore gjatë
viteve të 90 por që nuk ishin pjesë e LDK-së dhe as të UÇK-së. Sahatqija e cila ishte
nënkryetare e Partis Reformiste sipas saj nëse programi politik do të kishte të bënte me
mobilizimin e votuesve, atëherë ORA do ti kishte fituar zgjedhjet e vitit 2007. Mirpo atë
vitë, ORA nuk arriti ta kalonte pragun prej 5% për të hyrë në parlamentin e Kosoves.
Pavarsishtë nga ndryshimet e strategjisë politike në të cilat bënte pjesë themelimi i LDD-së
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dhe dalja në skenë e AKR-së, përkrahja për ORA-në prapseprap vinte thuajse teresisht nga
qendrat urbane. Veton Surroi bëri mjafte përpjekje që të fitonte mbeshtetjen e popullsisë
rurale duke bërë fushata nëpër fshatrat e Kosovës, me shpresë se ata pastaj do të ndikonin
tek pjesa tjetër e fshatit, mirpo ishte e kotë e madje ishte edhe e dëmshme.
Duke i kushtuar rëndësi viseve rurale, Surroi e nënvlerësoi përkrahjen nga qendrat urbane.
Mossuksesi për të hyrë në parlament solli me vete fundin e kësaj partie. Surroi dha
dorëheqje dhe Sahatqija, e cila ishte njëra nga shtatë deputetet e partisë në legjislativin e
kaluar, mori përsipër udhëheqjen e partisë në vitin 2008, angazhimi i saj politik filloi kur u
bë pjesë e Partis ORA në vitin 2004. Në këtë rast asaj iu desh të spjegonte edhe shkakun e
rënies së mbështetjes së popullit për atë parti, arsyetimi i saj ishte Kosova n atë kohë ishte
në negociata për statusin përfundimtar të saj, Surroi ishte i angazhuar në negociat dhe nuk
mund t’i kushtonte rëndësin e duhur partis së tij. Me këtë partia ORA na ka dëshmuar se sa
lehtë është të futesh në sistem partiak dhe sa vështirë është të mbetesh aty.

2.4.4 Lëvizja Vetëvendosje – VV
Shpallja e standardeve para statusit nga UMNIK-u në vitin 2003, paraqiti standardet të cilat
Kosova duhet t’i përmbushë në mënyrë që të hapet çështja rreth statusin final, shqetësimet e
popullit për të ardhmen politike të vendit të tyre vetëm sa shtoheshin, nuk dihej se si do të
arrihej ky status, miratimet e qeveris së përkohshme vareshin nga UNMIK-u. Në këto
rrethana situata vetëm sa përkeqësohej, kjo u pa me shpërthimin e trazirave në 17 mars
2004.
Shkaqe kryesore në trazirat e marsit cilësohen të jenë dy incidente, i pari ishte vdekja e dy
fëmijëve shqipëtarë me 17 mars 2004 në lumin Ibër në Veri të Mitrovicës për shkak të
njdekjes së atyre dy femijëve nga disa serbët, përderisa të nesërmen me 17 mars filluan
trazirat e dhunshme duke djegur shtëpi dhe kisha serbe, njejt vepruan edhe serbët duke
djegur shtëpi të shqiptarëve në qytetet me shumicë serbe, si rezultat i këtyre trazirrave
humbën jetë 19 përsona, 11 prej tyre shqipëtarë dhe 8 prej tyre serbë, dhe mbi 900 përsona
25

të plagosur, ndërsa i dyti ishte revolta e qytetarëve të Kosovës ndaj UNMIK-ut ku
protestuesit filluan me sulmet ndaj nërtesave të UNMIK-ut me pretekstin e largimit të
pranisë ndërkombëtare në Kosovë. (OSCE, 2008). Përveç se këto trazira krijuan gjëndje
alarmante në vend ku mbetën të vrarë dhe plagosur shumë persona, ishin pikërishtë këto
trazira që zgjuan vëmendjen ndërkombëtare për zgjedhjen e statusit përfundimtarë të
Kosovës të cilat ndikuan edhe në pavarësimin e saj. Me 7 tetor 2005 Eide botoi raportin e
tij, përkundër faktit të mos zbatimit të standardeve, ku sipas tij ato mund të
përmirësoheshin, kishte ardhur koha për bisedime rreth statusit përfundimtar të Kosovës.
(Telegrafi, 2017). Me 10 qershor 2005 u themelua një lëvizje e cila e kundërshtonte
Rezolutën 1244 e KS të OKB-së, kjo lëvizje quhej VETËVENDOSJE dhe ishte themeluar
nga Albin Kurti i cili është edhe lider i tanishëm i Vetëvendosjes. Orientimet ideologjike të
kësaj lëvizje janë të majta dhe në kundërshtim me privatizimin e ndërrmarjeve publike. Kjo
lëvizje ishte plotësisht në kundërshtim me UNIMK-un dhe në përgjithësi me prezencën
ndërkombëtare në Kosovë, kjo lëvizje ishte edhe një nga iniciatoret e trazirave të marsit,
antarët e Vetëvendosjes përfshirë edhe liderin e tyre edhe para krijimit të kësaj lëvizje
kishin

bërë

pjesë

edhe

në

organizimin

e

protestave

kundër

UNMIK-ut.

Qëllimi i lëvizjes ishte se rezistenca nuk ishte e mjaftueshme vetëm me anë të dialogut, rast
konkret ishte edhe periudha e bisedimeve të Kosovës me Beogradin ku me anë të sloganit
“Jo Negociata, Vetëvendosje” sulmuan udhëheqësit politik, ndërtesat qeveritare, makinat e
UNMIK-ut etj. Edhe me 10 shkurt 2007 në përiudhën e negociatave mes delegacineve të
Kosovës dhe Serbisë në Vjenë protestuesit u ballafaquan me policinë e UNMIK-ut ku si
pasoj e kësaj mbetën të vrar dy përsona, me këtë rast lideri i lëvizjes Albin Kurti u arrestua
për rezistencë me forcë, penges për kryerjen e detyrës nga përsonat zyrtarë dhe për
organizim të protestave, i cili refuzoi të paraqitej në gjykatë. Deri në vitin 2010
Vetëvendosje kundërshtnte të gjitha proceset e bashkësisë ndërkombëtare pasi që sipas tyre
EULEX-i është zëvendësimm i UNMIK-ut dhe asgjë tjetër. Aktivitetin e saj e kishte filluar
si nismë qytetare, për t’iu futur garës elektorale në zgjedhjet parlamentare të vitit 2010, ku
arriti t’i fitonte 12.7% të votave dhe 12 ulëse në parlament, Lëvizja ku përveqë
kundërshtimit të pranisë ndërkombëtare ajo ishte fokusuar edhe në një çështje në idenë e
bashkimit me Shqiprinë edhe pse e papranueshme nga të dyja vendet ata besojnë se kjo
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është mënyra e vetme që ata të zhvillohen si ekonomikisht ashtu edhe politikisht.
Karakteristikë e Vetëvendosjes është edhe deklarimi i saj se nuk do të hyj në koalicion me
partitë politike të cilat kanë qenë pjesë e qeverisë, edhe pse ajo ishte treguar shumë e hapur
ndaj anëtarëve të dikurshëm të këtyre partive, si Rexhep Selimin nga AAK-ja, Ismajl
Kurteshin dhe Gani Krasniqi nga PDK-ja. (Iniciativa Kosovare per Stabiltet, 2011, f.55).

2.4.5 Lidhja Demokratike e Dardanisë – LDD
Me vdekjen e Rugovës në vitin 2006, partia pësoi goditje të rëndë, filluan përçarjet brenda
partisë, si pasojë e kësaj në vitin 2007 u krijua Lidhja Demokratike e Dardanisë nga ishantari i kryesisë së LDK-së Nexhat Daci, dhe nga disa ish-antarë të tjerë të LDK-së. Kjo
parti përkrah taksa të ulëta, një ekonomi të lirë e të tregut e cila do ta zhvillonte sistemin
kapitalist në Kosovë, gjithashtu cilëson veten si pasuese e politikave të zhvilluara nga
Ibrahim Rugova, pavarësisht këtyre tendencave kjo parti nuk ia arriti t’ia zinte vendin
LDK-së. Në zgjedhjet lokale në 2007, LDD formoi koalicion me LSHDK, ku arriti të fitoj 4
komuna, ndërsa në zgjedhjet parlamentare po në këtë vitë me partinë e njejtë në koalicion
arriti të fitonte 10% të votave dhe 11 ulëse në parlament. Puna e LDD-së shkonte mirë deri
në vitin 2010 ku në zgjedhjet parlamentare ajo nuk e kaloi as pragun e 5%.
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Në një mbledhje të LDD-së me 24 prill 2015, kryesia e saj foli për rrugëtimin e partisë
nëpër sfidat dhe pafuqinë për të krijuar e vetme një stabilitet në vend, erdhi në përfundim
për bashkimin me një subjekt politik me ideologji dhe program të përbashkët, duke u
bazuar në kërkesat e tyre dhe në mbështetjen e programit që kishte Rugova, kjo parti
vendosi t’i bashkohej LDK-së e cila është nën drejtimin e Isa Mustafës dhe të shkrihej në
të. (Telegrafi, 2015).

2.4.6 Aleanca Kosova e Re – AKR
AKR ose e quajtur si Aleanca Kosova e Re u krijua më 3 maj 2006 nga Behgjet Pacolli i
cili shumicën e kohës e kishte kaluar jashtë vendit, kjo parti pavarsisht personave të
shkolluar, në rrethin e saj partiak përfshinte edhe përsona të cilët nuk kishin përvoj në
politikë, gjithashtu prioritet i kësaj partie ishte edhe zhvillimi ekonomik. AKR-ja e
cilësonte veten si parti liberal demokrate e qendrës së djathtë.
Strategjia e saj gjatë fushatës parazgjedhore ishte premtimi i qytetarëve për vende të punës
jasht Kosovës, si në Kazakistan, në firmën e ndërtimtarisë të Pacollit. Pikërisht kjo fushat
ndikoj që AKR-ja fitoi 12.3% të votave dhe u bë partia e tretë në parlament me 13 ulëse.
Pas këtyre rezultateve AKR-ja nënshkroi koalicion me PDK-në, dhe pavarësisht kësaj, ajo
nuk u fut në qeveri dhe kaloi në opozitë. Rënia e partis u pa pas zgjedhjeve të 2009 ku disa
deputet u larguan nga AKR-ja për tu bërë kandidat të pavarur. Pas zgjedhjeve një antare e
re iu shtua partis së Pacollit ajo kishte qenë udhëheqëse e një organizatë afariste dhe kishte
qenë zëdhënëse e qeverisë së parë të pasluftës të udhëhequr nga kryeministri Bajram
Rexhepi, ajo ishte Mimoza Kusari-Lila. Si të gjitha partitë edhe AKR-ja para zgjedhjeve
parlamentare në vitin 2010 hyri në koalicion parazgjedhor me gjashtë parti të vogla si PD,
PSD, PPK, PPI, PNDSH, dhe PGJK, Gjithashtu koalicionit i’u bashkëngjit edhe grupi i 15
ekspertëve E-15 të cilët ishin kryesisht ekonomistë. Nga ky koalicion u fituan 7.29 % e
votave dhe tetë ulëse në parlament, ku pesë ulëse i mori AKR-ja dhe tri ulëse u ndan mes
partive të tjera të koalicionit. Në këto zgjedhje shumica e votave i takonte PDK-së dhe
kishte nevoj për koalicion për të krijuar Qeverinë, në këtë rast AKR-ja e shfrytëzoj
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mundësin dhe lidhi koalicion me PDK-në. Nga ky koalicion Pacolli u bë President ndërsa
Thaqi Kryeministër. Mirpo 35 ditë pasi Pacolli ishte bërë President, Gjykata Kushtetuese
vendosi që zgjedhja e tij kishte qenë në kundërshtim me kushtetutën e vendit dhe për këtë
arsye Pacolli dha dorëheqje por pastaj u emërua zëvendës kryeministër i parë. Kërkesën për
shkeljen e procedurave e bënë 34 deputet të LDK-së dhe AAK-së, ku kërkuan nga Gjykata
Kushtetuese të rishikonte procedurat e zgjedhjes së Pacollit për President, në këtë rast sipas
Gjykatës zgjedhja e Presidentit ishte jo kushtetuese, pasi që është në kundërshtim me nenin
86 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, një ndër aryet ishte mungesa e 80 deputetëve
në parlament në dy raundet e para të zgjedhjes së Pacollit si President pasi që në sallë gjatë
tri raundeve ishin vetën 67 deputet. (Iniciativa Kosovare per Stabiltet, 2011, f.53). Aleanca
Kosova e Re në zgjedhjet 2014 nuk arriti të fitoj pragun e duhur për të marrë ulëse në
Kuvendin e Kosovës duke mbetur tërësisht jashtë funksioneve parlamentare si parti në
Kuvend dhe duke zbehur kështu paska edhe rolin e saj si parti. Mirëpo, në zgjedhjet e
fundit parlamentare 22 Qershor 2017 AKR u dëshmua që pas dështimit që kishte pësuar në
zgjedhjet e kaluara kishe marrë një mësim të fortë duke dëshmuar kështu në këto zgjedhjet
një fuqizime të tërësishëm të kësaj partie. Kështu AKR jo vetëm që arriti të fitojë ulëse në
Kuvend por arriti edhe të hyjë në Qeveri duke u bërë pjese e të ashtuquajturit “Blloku
PAN” dhe mori ministri të rëndësishme për të udhëhequr si dhe kryetari i kësaj partie mori
edhe pozitën Zvs. i parë i kabinetit qeveritar. AKR po vazhdon të fuqizohet ҫdo ditë e më
shumë si parti duke marrë edhe kuadra të rinj dhe të kualifikuar në parti.

2.4.7 Fryma e Re – FER
FER, apo ndryshe mund të themi edhe Fryma e Re, u formua në tetor të vitit 2010, nga
drejtuesit e dy instituteve kërkimore atij politik dhe ekonomik, Shpend Ahmeti dhe Ilir
Deda, Ahmeti ishte kryetari i Këshillit Drejtues, ndërsa Deda njëri nga bashkëthemeluesit,
qëllimi i tyre ishte që të realizonin një frymë ndryshe nga partitë e tjera politike, duke
përfshirë kështu anëtarë të rinj dhe me shkollim adekuat. Gjithashtu antarët të cilët ishin
përfshirë në këtë parti nuk kishin qenë ndonjëherë pjesë e UÇK-s dhe nuk kishin pasur
ndonjë rol politik gjatë viteve 90. Themeluesit e FER-it promovonin idenë e “hierarkisë
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horizontale” e cila kishte për qellim të sillte përkrahës më “teknokratik.” Ilir Deda i cili
ishte njëri prej themeluesve te partisë, ja le fajin kohës se shkurtër vetëm dy muaj nga
themelimit të FER-it për dështimin e partis, pasi që nuk e kaluan as pragun e 5%. Për këtë
arsye partia duhej të përqendrohej më shumë në zonat urbane se sa në ato rurale ku arriti të
fitonte vetëm 2.7 % të votave, ndërsa në Prishtinë, kishin arritur rezultatin e tyre pothuajse
të mirë, prej 6.14%.
FER gjithashtu kishte vështërsi që të gjente kandidatë të përshtatshëm. Si fillim ata
premtuan që vetëm ata persona me shkollim adekuat dhe që nuk kan pasur lidhje të
mëhershme politike do të futeshin në listën e tyre zgjedhore, ku nga numri i lejuar për 110
kandidatë, FER-i arriti të siguronte vetëm 86 kandidatë.
Efekt negativ në koordinimin e partis pati edhe mungesa e kohës. Shumica e kandidatëve
nuk kishin shumë njohuri me programin partiak, por kjo gjë u bë shumë e qartë kur ata
bënin deklarata që binin në kundërshtim me programin partiak për shumicën e çështjeve.
Partia FER gjithashtu gëzonte mbeshtetje nga diplomatët dhe ndërkombëtarët e tjerë në
Prishtinë siç ishte Christopher W. Dell, ambasadori i SHBA-ve në Prishtinë i cili i dha
mbeshtetje te madhe partisë dhe duke shprehur mirënjohje për krijimin e partisë së re me
pikepamje liberale. Megjithatë kjo mbështetje u pa si përpjekje për ta dobësuar VV pasi që
ai e shihte si parti që nuk vlen të vizitohet.
Pavarësisht këtyre rrjedhave dështimi i kësaj partie u pa në zgjedhjet e vitit 2010 pasi që
nuk arriti qe ta kaloi pragun zgjedhor prej 5%, për të marrë ulëse në parlament. Në vitin
2011, u shkatërrua nga rezultati zgjedhor dhe partia Fryma e Re u shua.
Ilir Deda dhe Shpend Ahmeti, si dhe themluesit e tjerë të partisë, dhanë dorëheqje pas
zgjedhjeve të përgjithshme. Ahmeti dhe një numër i madh i anëtarësisë iu bashkuan
Vetëvendosjes, ndërsa Deda u emërua shef i kabinetit në Zyrën e Presidentes. (Iniciativa
Kosovare per Stabiltet, 2011, f.50).

2.4.8 Nisma për Kosovën – NISMA
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Nisma është themeluar nga Fatmir Limaj dhe Jakup Krasniqi me 28 shkurt 2014, që të dy
ish-anëtarë të Partisë Demokratike të Kosovës. Limaj është kreu i partisë, ndërsa Krasniqi
kryetar i Këshillit Kombëtar të partis NISMA për Kosovën. Kjo parti përfaqësohet në bazë
të orientimit të majtë Socialdemokrat duke u krijuar mundësi qytetarëve që të jenë aktivë në
politikat sociale, ekonomike dhe kulturore. Qëllimi i Nismës është të bëjë bashkimin e
qytetarëve të Kosovës mbi bazën e ideve, të bindjeve, të pikëpamjeve dhe interesave të
përbashkëta politike
NISMA për Kosovën është partia e parë në trojet shqiptare që ka bërë zgjedhjen kryetarit të
partisë me vota të fshehta. Ndryshe nga partit e tjera, ku kryetarët zakonisht zgjedhen me
votim të hapur, e madje me aklamacion, NISMA ka sjellë një shembull të ri, duke
rizgjedhur Fatmir Limajn për kryetar partie me votim të fshehtë.
NISMA para zgjedhjeve të qershorit 2017 hyri në koalicion parazgjedhor me PDK-në dhe
AAK-në duke krijuar bllokun PAN, ku pas zgjedhjeve të këtij viti bllokut iu bashkua edhe
AKR-ja, parti të cilat janënën udhëheqjen e Kryeministrit Ramush Haradinaj. Pas krijimit
PAN-it dhe krijimit të qeverisë, partia NISMA nën udhëheqjen e Limajt vendosi që të
funksionoi si grup i vetëm parlamentar (Telegrafi, 2017).

2.4.9 Partitë e Komuniteteve Pakicë
Kosova siҫ dihet përveҫ shqiptarëve si shumicë e popullsisë, është e populluar edhe nga
pakicat dhe si të tilla ato respektohen dhe u janë ndarë të drejtat që u takojnë me ligjin e
Kosovës për minioritete. Kështu këto pakica kanë formuar partitë apo levizjet e tyre duke
bërë kështu që disa nga to të arrijnë edhe të futen në Kuvendin e Kosovës gjithmonë kjo si
pjesëmarrëse në zgjedhjet demokratike të cilat mbahen në Kosovë. Në rradhët e partive të
komunitetit pakicë Turke bëjnë pjesë: KDTP – Kosova Demokratik Türk Partisi, KTB Kosova Turk Birligi ose Unioni i Turqve të Kosovës. Tek partitë boshnjake bëjnë pjesë
SDA – Stanka Demokracija Akcije ose Partia Demokratike për Aksion, BSDAK –
Bosnjaćka Stranka Demokratske Akcije Kosova ose Partia Demokratike Boshnjake për
Aksion në Kosovë, partia VATAN, NDS – Nova Demokratska Stranka ose Partia e Re
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Demokratike.

Partitë e pakicës gorane janë: GIG – Gradanska Inicijativa Gora ose

Iniciativa Qytetare e Gorës. Partitë e ashkalinjëve janë PDASHK – Partia Demokratike
Ashkali Shqipëtare e Kosovës, PDAK – Partia Demokratike e Ashkalinjëve të Kosovës.
Partia përfaqësuese e komunitetit rome është PREBK – Partia Rome e Bashkuar e Kosovës.
Partitë e komunittetit egjiptas janë: IRDK – Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës dhe
LEK - Lidhja e Egjiptianëve të Kosovës. Partinë e komunitetit malazez e përfaqëson CDS Crnogorska Demokratska Stranka. Ndërsa në rradhët e partive të komunitetit serb janë
partitë si KP – Koalicija za Povratak ose Koalicioni Kthimi, SLS - Samostalna Liberalna
Stranka ose Partia Liberale e Pavarur, SKMS - Srpska Kosovsko-Metohijska Stranka ose
Partia Serbe e Kosovës e Metohisë, JSL - Jedinstvena Srpska Lista ose Lista e Bashkuar e
Serbëve, SLKM - Srpska lista za Kosovo i Metohiju ose Lista Serbe për Kosovë e Metohi,
GIS - Građanska Inicijativa Srbija ose Iniciativa Qytetare Serbia, SNS - Srpska Narodna
Stranka ose Partia e Popullore Serbe, SDSKiM - Srpska Demokratska Stranka Kosova i
Metohije ose Partia Demokratike Serbe e Kosovës e Metohisë, ND - Nova Demokratija ose
Demokracia e Re, SNSKiM - Savez Nezavisnih Socijaldemokrata Kosova i Metohije ose
Unioni i Social-demokratëve të Pavarur të Kosovës e Metohisë. (Iniciativa Kosovare per
Stabiltet, 2011, f.55). Vlen te theksohet ketu fakti qe Komunitet pakice ne Kuvendin e
Kosoves kane te rezervuara 20 vende, ku 10 nga keto ulese te garantuara jane per
komunitetin serb si komuniteti pakice me i madh dhe 10 ulese te tjera jane te ndara per
komunitetet e tjera.

3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Atëhere, tema për të cilën është ngritur ky punim diplome ka për qëllim fillimisht
diskutimin e partive politike, konkretisht rolin e tyre në konsolidimin e Kosovës shtet.
Mirepo, unë konsiderojë që historia e Kosovës, e sidomos sfidat e Kosovës të të bërit shtet
janë shumë më të mëdha dhe përbëjnë ҫështje akoma më thelbësore dhe shumë unike, e
shkojnë më tej se sa vetëm diskutimi për partitë apo rolin e tyre në Kosovë. Andaj ka qenë
e domosdoshme që përgjatë këtij punimi të shtjellojmë paksa edhe historinë e Kosovës,
megjithëse vëmendja më e madhe i është kushtuar parimisht partive në Kosovë, themelimit,
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formimit të tyre gjegjësisht rolin e tyre në konsolidimin e procesve në Republikën e
Kosovës.
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4

METODOLOGJIA

Gjatë hulumtimit do të përdor metoda dhe teknika të hulumtimit të cilat mendoj se janë në
përputhje të plotë me metodologjitë më moderne të kërkimit shkencor. Për këtë punim do të
përdor disa metoda shkencore.
•

Metoda Analitike – nëpërmjet kësaj metode do të analizoj dokumentet strategjike,
literaturën dhe burime të ndryshme të cilat ndërlidhen me çështjejen në fjalë

•

Metoda Komparative – me anë të kesaj metode do të bëj krahasimin ndërmjet
progresit të institucioneve relevante vendore me institucionet e vendeve fqinje dhe
atyre ndërkombetare

•

Metoda deskriptive/ historike: do më shërben t’i qasem çështjes në mënyrë
kronologjike Poashtu do të shqyrtohen edhe materiale relevante në këtë drejtim.

34

5

DISKUTIME DHE KONKLUZIONE

Në këtë kapitull kemi përmbledhur pikat kryesore nga i gjithë punimi, në mënyrë që të
bëjmë edhe një revizion të qartë rreth asaj se për ҫfarë kemi diskutuar përgjatë gjithë këtij
punimi.
Shpallja e pavaresisë së Kosovës solli edhe nje detyrë sfiduese mbi supet e politikanëve
kosovarë, kjo në kuadër të konsolidimit të shtetit mirpo, nëse shohim më thellë konsolidimi
i shtetit të Kosovës nuk duhet të merret si destinacion final. Është proces i cili ka filluar pra
me përfundimin e luftës, mirpo që nuk mbaron me shpalljen e pavarësisë së Kosovës dhe që
nuk mund ta shohim edhe perfundimin e saj në një kohë të caktuar. Pas pavarësisë, Kosova
filloi edhe etapën e saj them akoma më të vështirë me të cilat politika thënë më mirë partitë
politike, drejtëpërdrejt duhej të përballeshin. Fillimisht mbi shtyllat e reja të ndërtuara nga
paslufta duhet të kishte një rregullim e që në përgjithësi u kalua me sukses. Njohjet filluan
të vinin me një ritëm mjaft të mirë që nga shpallja e pavarësisë, mirëpo që kohëve të fundit
ka hasur në stagnim. Këto në përgjithësi ishin hapat drejt konsolidimit të shtetit. Po ashtu
një prej sukseseve është edhe krijimi i organeve të sigurisë drejt një konsolidimi. Sfidat për
të pasur një shtet të konsoliduar janë të shumta dhe ka probleme që vijnë si shkak i
keqqeverisjes nga politikanët tanë, me gjithë ndërhyrjet e tyre në fushat e ndryshme e
sidomos në zhvillim ekonomik. Pasojat nga keqpërdorimet e dëmshme dhe krimi kanë lënë
shumë procese politike në ngecje siç është integrimi evropian dhe procesi i liberalizimit të
vizave. Nëse krahasojmë rrugën drejt eurointegrimeve të shteteve tjera shohim që Kosova
ka mjaft ngecje. Sfida ka shumë, ndërsa veprimi që këto sfida të tejkalohen po ecin me hapa
të ngadalshëm ose po stagnojnë. Si një prej fushave e cila nuk po ka përparim është
sundimi i ligjit e që në vete ngërthen edhe problemet e tjera që vijnë në mënyrë zinxhirore.
Po ashtu problem tjeter i theksuar mbetet edhe Politizimi i institucioneve dhe agjencive të
ndryshme të pavarura po sjell probleme të shumta si në rrafshin lokal, edhe në atë qendror.
Në anën tjetër, propagandë dhe ndërhyrje e herëpashershme po bëhet nga ana e Serbisë, e
cila po stagnon me qëllim funksionimin e shtetit, si me ndërhyrje nga jashtë e po ashtu edhe
përmes përfaqësuesve serbë në Parlament. Kritika të shumta ka edhe nga pala
ndërkombëtare fillimisht për mënyrën e qeverisjes e deri tek menagjimi i sektoreve jetikë
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për qytetarin e Kosovës. Mekanizmat nderkombëtarë kanë punuar dhe kanë ndihumar
përgjatë dekadave në konsolidimin e Kosovës shtet, prandaj edhe kritikat e tyre është
evidente që do jenë përherë të pranishme dhe shpeshëherë të ashpra karshi organeve dhe
partive politike si bartësit kryesor të ҫdo procesi.
Përgjatë këtij diskutimi ne thelluam vëmendjen tonë siҫ shihet edhe në specifikat e
zhvillimit historik të Kosovës, të cilat domosdo kanë ndikuar që përvoja e saj në ndërtimin
e sistemit politik të sotëm të jetë e tillë çfarë ka qenë. Përmendim forcat politike dhe
shoqërore që kanë ekzistuar në Kosovë para vitit 1989, mënyra si ato janë zhvilluar në vitet
1990, gjatë përpjekjeve për t’u pavarësuar nga Jugosllavia, si dhe ngjarjet kryesore nga
aspekti juridik gjatë periudhës nga viti 1989 duke u fokusuar edhe tek shembja e
komunizmit e deri tek arritja e pavarësisë së Kosovës. Po ashtu, jipet një përshkrim i
shkurtër historik i zhvillimit të pluralizmit politik të saj që nga shembja e komunizmit e deri
më sot. Më pas përmenden të gjitha partitë politike elektive të Kosovës por me një
përqendrim në partitë kryesore, ku përshkruhen faktorët kryesorë që kanë ndikuar në
profilizimin politik të tyre me theks te veҫantë, lufta e Kosovës dhe zhvillimet e brendshme
që e kanë përcjellur periudhën para kësaj lufte, domethënë, mënyra si grupimet e ndryshme
politike janë profilizuar dhe kanë filluar të trajtohen si “krahu i luftës” dhe “krahu i paqes”,
si dhe faktorët e ndryshëm ideologjikë e politikë që në periudhën e pasluftës kanë ndikuar
në kristalizimin e tyre në partitë e sotme politike të Kosovës.
Ajo ҫka mund të them në përfundim të këtij punimi ështe që: është e vërtetë që janë bërë
punë enorme përgjatë viteve e dekadave madje, por mbetet akoma shumë punë dhe shumë
mund për një Kosovë ideale për të cilën të gjithë ëndërrojmë, e kjo mund të bëhet vetëm me
punë dhe ide prosperuese për mirëqenie dhe stabilitet vendor e ndërkombëtar. Duhet të
lëmë pas përvojat e hidhura dhe të punojmë fuqishëm dhe bashkarishtë ndërmjet
institucioneve, partive politike, shoqërisë civile e me të gjitha shtresat e popullsisë së
Kosovës.
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